Ковидный Джек

Кубанская сказка

 Жил в одной станице большой лохматый пес. Обычный пес, и не уличный, а домашний. Днем он бегал на свободном выгуле и купался в заливе, а ночью в будке лежал, дом сторожил и лаял на всех, кто ходил за высоким забором. Хозяин его владел промтоварным магазином, хозяйка торговала на рынке, а хозяйская дочка целыми днями сидела за компьютером, делала сэлфи, рожу продавала.

 Вернулся однаджы Джек с прогулки, а хозяин как пнет его в брюхо:

 — Где шлялся, дармоед?! Бродит везде, коронавирус разносит!

 А хозяйка:

 — Не пускай его в дом, он ковидный!

 Закрыли весной промтоварный магазин и рынок тоже. Платят хозяева за аренду, злятся, убить друг друга готовы, но за убийство, пожалуй, сядешь, а если пнуть пса, он в суд не пойдет.

 Хозяйская дочка услышала папеньку с маменькой, из светелки вылезла.

 — Собачий ковид, — говорит, — людям не опасен.

 — Молчала бы, дура, — кричит хозяйка. — Летучемышачий тоже не был опасен, а потом как мутировал!

 Посадил хозяин Джека на цепь, а покормить забыл, зато руки начисто вымыл.

Поставила хозяйка миску с кашей во дворе, пытается Джек поесть, а дотянуться не может. Выл он день, выл два. А хозяйка и говорит:

— Пока это не доешь, новое приносить не буду, нет у нас разносолов для ковидных собак.

Хотел Джек дочку хозяйскую позвать, часто она с ним играла, когда была маленькой девочкой. Но ей какой-то инцел сказал, что она страшная и тупая жируха. Расстроилась девица и не выходила из дому, все ждала, когда похудеет. А худел вместо нее Джек. Гавкал он круглые сутки, соседи ругались, а соседский мальчишка кидал в Джека камни с высокого дерева за забором.

Взяла хозяйка микрозайм, начала торговать овощами и фруктами с лотка прямо у своих ворот, и все охотно покупали, потому что в магазинах овощи были дорогие и невкусные. И хозяин спрашивал, что кому нужно, и приносил это из магазина. Но сосед-полицейский пришел как-то ночью в одних трусах и сказал:

— Если не уймете своего кобеля, я вас завтра оштрафую за незаконную торговлю.

Избил хозяин Джека куском шланга до полусмерти, еще громче лаял и визжал бедный пес.

Утром надел хозяин на Джека глухой намордник, но Джек не унимался, лежал он рядом с миской, до которой не мог дотянуться, и выл, да так громко и жалобно, что все соседи собрались у ворот.

А хозяйка решила, что к ней за покупками пришли. Вынесла на улицу столы, бегает туда-сюда с лотками. Смотрят соседи: лежит во дворе худющий пес, землю лапами роет, все к миске тянется.

Разозлился полицейский и оштрафовал хозяев Джека на несколько тысяч, хотя сам же раньше брал у них картошку.

А соседи кричат:

— Ах вы изверги! Накормите собаку! Хватит издеваться над животным! Не будем у вас ничего покупать!

Унесла хозяйка миску Джека, вернулась с другой, полной до краев, и поставила ее на то же место.

Натянул Джек цепь, а еду достать не может.

— Вот, — говорит хозяйка, — видите, я его кормлю, да он сам не жрет, переборчивый стал. У Джека аппетита нет, потому что он ковидный. А вы пошли нахуй с частной территории!

Оскорбились соседи, опрокинули столы с товаром и хозяев побили. Хотели они намордник с Джека снять, да побоялись: а вдруг и правда ковидный?

— Намордник, — говорят, — вы сами с него снимите, а мы придем проверим.

Сняла хозяйка с Джека намордник. Собирает она овощи в пыли и плачет. Вернулась во двор, помыла свое добро из шланга и Джека водой окатила:

— Чего разлегся, дармоед? Из-за тебя теперь с голоду помрем.

А Джек радуется, воду из ямки лакает.

Поднялось солнце, высохла вода, лежит Джек у своей миски, высунув язык, а над кашей горячий воздух колеблется, и кажется Джеку, что миска сама подъехала к нему. Сует он морду в миску, а еду никак не ухватить.

Вышла тут из дому хозяйская дочка, вся от слез опухшая, глаза как щелочки. Увидела, как похудел пес, и говорит ему:

— Твои страдания — ничто по сравнению с моими.

А Джек так ослабел, что уже скулить не может.

Пнула девица Джека, а он не шевелится.

— Иди теперь ногу дезинфицируй! — орет ей мать.

В обед снова вынесла хозяйка на улицу свои лотки, пока мент не вернулся. И соседки потянулись за картошкой да за черешней, как ни в чем не бывало.

Тихо было на улице.

А ночью, когда хозяйская дочка курила траву, сказал ей чей-то голос:

— Ожидаю ваших приказаний, молодая госпожа. Кого я должен убить?

Она со страху уронила бонг и штаны намочила. Смотрит в окно — нет никого. Хотела взять чистое белье, которое во дворе на веревке висело. Ярко светила луна. Увидала девица, что над будкой клубится белый туман, и облако это похоже на пса. Решила девица, что у нее глюки от травы. Переоделась и спать легла.

Утром завернул хозяин тушку Джека в полиэтилен и отвез на помойку, а там Джека чайки заклевали да крысы обглодали. Рады хозяева: никто не лает и ковид не разносит. И лишний рот кормить не нужно.

 Вышел хозяин ночью в уборную, глядит — белый туман по двору стелется, а в нем два желтых огонька. Удивился хозяин, но виду не подал.

 А из тумана ему:

 — Господин, ожидаю ваших приказаний! Кого я должен убить?

 — Убей мента, — ответил в шутку хозяин.

 Добрался он до уборной и спокойно отлил, так как думал, что его хотели разыграть и накидали сухого льда в канаву.

 — Будет исполнено, — сказал адский пес и исчез.

А утром увезли мента на «Скорой» и всем стало известно, что у него ковид. Приехали белые космонавты, стали у всех контактных анализы брать и у хозяев Джека тоже.

Приуныли хозяева. Стало им стыдно, что собаку голодом заморили, но что сделано то сделано. Вот и ночь наступила. Засиделись хозяева на кухне, пьют чай. И дочка не торопится ложиться, напал на нее жор, яичницу с салом жарит.

— Эй, Дашуля, сковородка у тебя уж больно дымит, — говорит хозяйка.

Выключила девица газ, открыла окно, разложила яичницу по тарелкам. А белый дым вылетел в окно и клубится во дворе. И слышат все трое голос:

— Ожидаю ваших приказаний! Кого я должен убить?

— Пусть сдохнет тот мудак, который меня жирной сукой назвал! — кричит девица.

— Будет исполнено, — отвечает голос.

Смекнула хозяйка, что у белого дыма можно что-то получше попросить. И говорит:

— Хочу миллион для начала.

— Больно много ты хочешь, — отвечает голос. — Я умею только убивать.

Струхнула хозяйка. Говорит:

— Убей какого-нибудь ворюгу, а его деньги нам принеси. Так по-честному будет. Мы хорошие люди, а плохих надо убивать и отбирать награбленное.

— Я умею только убивать, — отвечает голос.

— Никого не надо убивать, — говорит хозяин. — Ступай отсюда подобру-поздорову, мы тебя не знаем.

Закипел туман:

— Спасибо вам, хозяева, за ласку да заботу, век вашу щедрость не забуду. Буду вам служить, пока все трое в ад не отправитесь.

Схватила хозяйка банку святой воды, которую в борщ добавляла от всех болезней. Плеснула во двор. Думала, исчезнет туман. Но в тумане кто-то завыл по-собачьи, и все трое упали замертво.

А туман все густеет да пухнет, как манная каша. Вылез туман за забор, пополз по улице, по заулочкам. И все соседи, которые псу не помогли, от белого тумана той ночью задохнулись.

Приехали утром космонавты, да поздно было. И с тех пор, если кто-то в станице плохо обращался с собакой или котом, являлся тому человеку Ковидный Джек.